
































































Nicomachea,  trans. David Ross  (Oxford: Oxford University  Press,  1980). Herman  el Alemán
probably translated Averroes’ commentary in the monastery of the Santísima Trinidad, as stated
in the fifteenth‐century Itinerarium Hispanicum by Jerónimo Monetarius: “de monasterio sancte












C.E.), Cicero  (ca.  106 B.C.E.–43 B.C.E.), up  to  the  transition  from  the Roman
Republic (509 B.C.E.–27 B.C.E.) to the Empire, when friendship coincided with
patronage.9 With the advent of Christianity, the Fathers of the Church elaborated
new  theories  aimed  at providing  a divine  justification  for  the world  and  for





























Christian Perspectives on  the Limits  to Friendship,” Friendship  in Medieval Europe, ed.  Julian
Haseldine, 45–67; Marie Aquinas McNamara, Friendship in Saint Augustine. Studia Friburgensia,


















connection  existing  between  friendship,  peace,  security  and  treaty, which  he
regarded as parts of a wider range of agreements including hermandades, amizdades
and fraternitas.13 Most of these relationships were established in order to achieve
material and  commercial profits. Nonetheless, on  several occasions,  they also
represented a social tool of integration and protection. With this in mind, it may
be argued  that  the majority of  the alliances  signed  in medieval  Iberia  rotated
around  two  main  points:  first,  the  community  of  properties,  profits  and
inheritances;  secondly,  the moral  and pragmatic duty of mutual defence  and
protection.14 Considering this, it might be argued that the Iberian situation did not
differ excessively from that experienced elsewhere in Europe, since friendship was
perceived  as  a  pactum  amiciarum,  that  is  to  say  a  social  agreement  aimed  at
protecting both public peace and the constituted order. 
In  fact,  according  to  historical,  juridical,  religious  and  literary  sources
proceeding  from  medieval  central  Europe  (mainly  France  and  Germany)
friendship was regarded as a contractual link endowed with utilitarian goals.15 It







y Bibliotecas  13  (1905):  1–18; published  also  in Obras. T.  I. Estudios  de  investigación  (Madrid:













was  considered  to  be  one  of  the most  privileged  and  strongest  social  bonds
together with kinship, consanguinitas, godfatherhood and feudal relationships, and
it was defined as a consequence of certain pre‐existing companionships of arms.16
As  a  matter  of  fact,  kinship  and  family  provided  the  protection  universally
required against hostility and violence; therefore, friendship, a similar social bond,
also assumed an enormous importance both as a private and a political link.17 














friendship  to  describe  vassalic  relationships,  and  the  semantic  coincidence
between  the  terms amor (love) and amicitia (friendship). The first point will be




















gained  through his  friend’s deeds,  as well  as  the  status  of  companion  of his
friend’s friends and enemy of his friend’s foes.







are noticeable also  in  the vernacular  Italian.22 By contrast, a neater  separation







cantigas de amigo, and cantigas d’escarnho e de maldizer, despite  the  fact  that  the
courtly  formulae had a  striking  correspondence  in  their mirror‐like vassalatic
rituals, the wide range of semantic connotations related to the term amigo went
beyond  the political and amorous  implications which  the  title of  lord used  to
20 Garvase Mathew, “Ideals of Friendship,” Patterns of Love and Courtesy, Essays in Memory of C. S.























who owned  the poet’s heart. Conversely,  in  the cantigas d’amigo  the key‐word
which identifies the genre and which most frequently recurs is amigo, an epithet
which  the  female poetic voice—which  is  the protagonist  in  this case—uses  to
address her counterpart. What needs to be remarked upon is that the term amigo
was  used,  in  this  context,  as  a  surrogate  for  “lord,”  a  title  that  the  female
protagonist  was  unable  to  use  to  define  her  lover,  since  it  was  already  the
appellation  adopted  to  name  the  king.  Therefore,  amigo  was  a  polyvalent
expression, used to indicate the lover, the companion, the vassal bounded by a fief,
and  also  “a  freeman  who  had  committed  himself  to  a  lord,  who  enjoys  his
protection and serves him as his dependent.”25 
Alfonsine Perspectives





























Despite his political  failures, he was, by  contrast, one of  the most  active  and
notable patrons of arts and sciences, dubbed for this reason “the Wise” and “the
Learned”  king. He  supervised  a  significant  number  of  scientific  and  literary






Alfonso’s personal devotion,  are  admired  as  the most  exhaustive  example of
Iberian  narrative  and  lyric  production  dedicated  to  the  Virgin,  as  well  as  a
milestone in medieval monophonic production.29 Its harmonious unicum of verses,
music and miniatures generates a complete artistic and religious product which
Marcelino Menéndez y Pelayo defined as  the aesthetic Bible of  the  thirteenth
century,  in  which  all  the  elements  of  medieval  art—visual,  melodic  and
verbal—appear to be encyclopaedically collected.30
27 For an  introduction, see El scriptorium alfonsí: de  los Libros de astrología a  las  ‘Cantigas de Santa
María,’  ed.  Jesús Montoya Martínez and Ana Domínguez Rodríguez  (Madrid: Complutense
Editorial, 1999).





















María  Luisa  Dañobeitia  Fernández,  Manuel  José  Alonso  García  (Granada:  Universidad  de










been  accepted  as  two  valid  post  and  ante  quem  limits.32  Secondly, neither  the
possibility that Alfonso X was the material author of some of the loors (religious
hymns  in  praise  of  the  Virgin  inserted  every  tenth  song),  nor  that  he  was
supported by one or more professional writers can be excluded. What needs to be






perform  the  pieces.34 Alfonso X  built  up  his  troubadour  persona  through  the
personal elaboration of Marian hymns and the account of events from which he
was  rescued  thanks  to  the  Virgin’s  aid.35  The  “poet‐king”  used  secular
versification, metrical and semantic structures of the art of troubar to worship the
31 Walter Mettmann proposed three likely conclusions: first, most of the cantigas were written by a
certain  Airas  Nunes  (whose  name  appears  in  MS  E,  between  two  columns  of  CSM  223),





355–66. Mettman’s second hypothesis was  that other poets contributed  to  the elaboration or


























works  aimed  at  generating  pleasure  as  well  as  spreading  erudition—utile  et
dulce—to both the court’s members and the lower classes.37 
Significantly, most of the miracles contained in the first 100 songs of the CSM
were not new  to  the  Iberian people, who had acknowledged other European
Marian legends previously diffused throughout the Peninsula. With the expansion
of the plan of the work—from its original 100 songs to the final 400 or so—which
the monarch  is believed  to have personally devised,  the collection assumed a
progressively increasing Iberian dimension.38 Moreover, elements from the French,
































existed  between  them.  His  works,  without  omitting  the  differences  existing
between the various typologies of relationships, as well as between the individuals
































ministers  and  performers  of  the  conventional  rituals.  At  this  point  it  is
fundamental to clarify who those intermediaries were and to what extent they
might be defined as friends. There is a pyramidal segmentation which goes from













the angels, either among  them or with  their  subordinated  fellows. St Thomas
Aquinas had  already  elaborated on  the definition of  amicitia Christiana  in his
Summa Theologiae by stating that “caritas non est simplex amor, sed habet rationem
amicitiae . . . ” (charity is not merely love, but friendship . . . ).42 Such a connection
between  man  and  God  implied,  besides  pure  love,  certain  mutuality  since
“praeterea amicitia non est sine reamatione” (there is no friendship without return




Alfonsine  law  abounds  with  examples  conforming  to  these  parameters  of
spiritual friendship. From the outset of Book I of the SP, for example, both the














through  Christ,  whose  crucifixion  was  a  manifestation  of  His  love  toward
mankind. According to the aforementioned rule of mutuality, man should behave









in  the name of orthodoxy against  the  infidels  the  title of “God’s  friends” was
assumed by warriors in order to legitimize their roles and missions. In that context
God was often portrayed as a feudal lord, whose subordinates were regarded as
vassals  and  servants  rather  than  as  real  friends.45  Despite  God’s  divine  and
eminent position, however,  the relationships  in which He  took part could not
escape the sine qua non conditions of mutuality, love and respect. The same feudal
model  also  emerges  from  the SP, whose  title  IV  of Book  I  remarks  that God








led  to  the building of a solid social  identity. However,  it would be extremely
simplistic and  reductive  to approach  the  subject  from a Christian perspective
exclusively, underestimating  in this way the threefold context of  the medieval
Iberian  Peninsula,  where  Muslims  and  Jews  held  strategic  positions  from
demographic, social and economic points of view.46 
45 O’Callaghan, Alfonso X: A Poetic Biography, 16–17.









constituted  a mechanical guarantee which  allowed  those who professed  it  to
achieve a blessed companionship with God by avoiding any further mediation. In
fact, it was believed that God revealed his power through the saints’ intervention
and  they, similarly, received  their holy gifts  through  the Virgin’s  intercession.































































































It  is  important  to  highlight  that  the  Holy  Lady  and  the  saints  would  be








rescued. Equally  revealing  is CSM 278  in which a believer  remarks upon  the
superiority of Mary’s power over the saints. The miracle is about the advice given
by  a woman  to her  blind  companion during  their pilgrimage  to  Santiago de
Compostela. She suggests that he should change his route and walk to the Virgin
of Villasirga (now Villalcázar de Sirga, in the province of Palencia) because only
for  the Virgin’s sake and  thanks  to her mediation could he gain a miraculous
recovery. 
Significantly,  if we  leave  aside  the devotional message, we might  question
whether the verses of CSM 278 contain another and more pragmatic meaning: the


















On a few occasions,  in both  the SP and  the Estoria de España, for example,  the
Virgin’s  role  is  undermined  by  the  saints’  positions,  since  they  hold  the










of  the  Virgin  is  partially  debilitated  in  the  SP  was  influenced  by  the  earlier
Visigothic law, which was later filtered and reshaped through the new Alfonsine
perspective.  In  fact,  the  Visigothic  Fuero  Juzgo  was  deeply  permeated  with
misogynous elements which might have also influenced the subsequent Alfonsine
orientation and  legal enactments. Similarly,  in  the Estoria de España  the Virgin
Mary is simply invoked through standardized formulae and she neither shines nor
predominates, as she does, instead, in the CSM.
While  acknowledging  all  this,  another  category  to be  examined within  this
supernatural  system of  relationships  is  that of  the angels, who also occupy a
privileged position in such a pyramidal structure. They are defined as a uniform
and indistinct mass lacking individual identity, with the exception of Gabriel. The







once  she  consciously  recognized  her  role  and  mission  in  supporting  human




















































whose  blind  reliance  caused  his  damnation.  The  metaphor  and  the  didactic






whose protagonists are  two minstrels  linked by a manifest affection which  is,
however, never alluded to as a “friendship” in the entire poem. Contrarily, the
description of their relationship is limited to “de dos joglares que fez ben querer”









51 Carlos Heusch, “La Philosophie de  lʹamour dans  l’Espagne du XVe siècle,” Atalaya 4  (1993):
233–39.
Antonella Liuzzo Scorpo464
recovery  from  mortal  illnesses,  rescue  from  imprisonment  and  dangerous



























Needless  to  say,  in  this  case  the  title  “amiga”  does  not  imply  any  sexual
connotation, although the atmosphere and the adopted vocabulary are manifestly
sensual. In fact, the Virgin’s roles of mother and daughter are here subordinated





















































to  overcome  along  the  journey  toward  redemption.  The  examples  of  devils
tempting religious and lay characters abound in the CSM where at least 47 songs












































dependence  between  good  advice  and  the  advisor’s  personal  wisdom  and
acknowledged fame. This assumption would explain the impossibility for wicked























of a  shared  religious experience and  supported  the  royal project of  transition
toward a nationwide identity.57 The CSM show an idealized picture of Alfonso X,
submissive to the supreme authority of God, the Virgin and the saints. But the








superiority;  in  fact, by  fighting against  the enemies of  the  faith,  regaining  the
Muslim territories and reconverting them into Christian spaces, Alfonso X gained
the epithet of champion of Christianity and defender of orthodoxy. Complemen‐











describing  the  conquest  of  Constantinople,  and  CSM  181,  which  tells  of  the
Almohad ruler of Marrakech, Umar al‐Murtada (1248–1266), who was supported
by the Virgin’s intervention against Abu Yusuf of the Merinids when he allowed
































The  king  is  depicted  as  a  valorous  knight  fighting  against  the  enemies  of
orthodoxy  in  the  name  of  his  love  for  God  and,  in  particular,  for  Castile,




















































































material goals, additional  reasons which  led  the king  to  call  for  supernatural
intervention.60
Among  the most common demands made by Alfonso X,  there was also  the
request to be delighted by friends and to discern the true signs of amity in people
who surrounded him. CSM 401 is revealing: the sovereign implores the Virgin


























































































how he never  tried  to  take advantage  from his privileged  status.  In a  largely
superstitious context, where the majority of people were uneducated, the monarch
could have been easily tempted to overuse his power. This happened, for instance,
in  the  medieval  English  and  French  courts,  in  which  the  rulers  claimed  the
miraculous thaumaturgical power of curing illnesses associated with tuberculosis,
creating in this way the myth of the royal touch. As pointed out by O’Callaghan,





last  attempt  to  rescue  her.  Wisely,  Alfonso  X  did  not  claim  any  divine  gift,
















have  received  supernatural  aid. Therefore, we  can  infer  that  the necessity  of
equality between friends, in this case at least, has to be rejected in order to allow
















only  if  they were  respected  and  awarded with mutual  favours by  their holy
counterparts. Nevertheless,  these  connections  could  be  regarded  as  forms  of
mutual, but not equal, love since the gap existing between the involved parties
was unbridgeable. For this reason, most of the relationships between holy figures
and  humans,  even  if  described  in  terms  of  friendship,  presented  signs  and











his  scriptorium  managed  to  create  a  work  which  explored  such  “spiritual




and,  in  such  a way, he managed  to hold  the wide  consensus of his  subjects,
without  denying  or  usurping  the  roles  and  positions  attributed  to  the  Holy
powers.
Antonella Liuzzo Scorpo476
